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MATN BIRLIKLARI
Abdujabbor Omonov ,
NamDU o‘zbek tili va adabiyoti
kafedrasi katta o‘qituvchisi
Annotatsiya: Maqolada bugungi o‘zbek tilshunosligida matn birliklari xususida so‘z
boradi. Jahon tilshunosligida matnga berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar
mavjudligi haqida fikr yuritiladi.
Kalit so‘zlar: Matn nazariyasi , matn lingvistikasi, matnning birliklari, matnning
semantik–struktur tuzilishi, sintaktik butunlik, sintaktik konstruktsiya , abzats, maksimal tekst,
minimal tekst, matnining sintagmatik va pragmatik xususiyatlari
ЕДИНИЦЫ ТЕКСТА
Абдужаббор Омонов,
НамГУ узбекский язык и литература
Старший преподаватель кафедры
Annotatsiya: V state rassmotreno soderjaniye ponyatiya teksta v sovremennom uzbekskom
yazыkoznanii, izlojenы soobrajeniya ob otsenkax, davayemыx tekstu v mirovom yazыkoznanii, a
takje o suщestvovanii razlichnыx podxodov k dannomu yavleniyu.
Klyuchevыe slova i ponyatiya: Teoriya teksta, lingvistika teksta, ontologicheskiye i
funksionalnыe znaki teksta, semantiko-strukturnoye stroyeniye teksta, sintaksicheskaya tselostnost
teksta, sintaksicheskaya konstruksiya, abzats, maksimalnыy tekst, minimalnыy tekst,
sintagmaticheskiye i pragmaticheskiye svoystva teksta.
TEXT UNITS
Abdujabbor Omonov,
NamSU Uzbek language and literature
Senior teacher of the department
Abstract: This article discusses the essence of the text concept in today’s Uzbek linguistics.
It also provides an overviyew of the text in the world linguistic and different approaches to this
event.
Key words: the theory of the text, linguistic of the text, the ontological and functional signs
of the text, the semantic structure of the text, the syntactic integrity, the syntactic structure,
paragraph, maximum text, minimal text, the syntactical and pragmatic characteristics of the text.
Matn lingvistikasi haqida ma’lumot berganimizda matnni tilshunoslikning alohida
tadqiqot ob’ekti sifatida o‘rganishni, jumladan, ilmiy, badiiy matnlarni ham, jurnal, gazeta,
maqola va boshqa matnlarni ham ilmiy tadqiq etish zarurligini aytib o‘tishimiz zarur.
Ilmiy adabiyotlarni o‘rganish mobaynida shu narsa oydinlashdiki, ilmiy asarlar, gazeta,
jurnallar va hujjatlar matnnini o‘rganish o‘zbek tilshunoslari oldida turgan muhim
vazifalardan biridir.
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Bu sohada rus tilshunosligida o‘rnak olsa arziydigan bir talay ishlar amalga
oshirilgan. Fikrimizni rus tilshunos olimlarining ilmiy asarlaridan keltirilgan quyidagi
parchalar ham tasdiqlaydi.
I.R.Galperin matnni tadqiq etishda tilshunoslik fanining eng asosiy
tushunchalaridan foydalanish zarurligini aytadi. “Mazkur kitobning tekshirish obyekti–
matn, uning kategoriyalari, ontologik belgilari va uning birliklaridir. Avvalo, matnni
lingvistik tadqiqot obyekti ekanini e’tiborda tutish kerak. Shuning uchun matnga
tilshunoslik fanining asosiy tushunchalari yordamida munosabatda bo’lish talab etiladi”
[1]
Matn qurilishini o‘rganish, ilmiy jihatdan yetarli tahlil qilish zarurligi to‘g‘risida
olima I.I. Kovtunova tubandagicha yozadi: « Hozirgi kunda matn qurilishi va uning
birliklari haqidagi fan avvallari asar badiiyyati, uslubiyati, badiiy asar qurilishi haqida
bilimlarning barchasini qamrab oladi».[2]
Har qanday matnni taxlil qilish, ayniqsa, uni tezroq anglashga, tushunib yetishga
yordamlashuvchi qo‘llanmalar yaratish zarur. Shuning uchun bu sohada qilinayotgan
ishlar muhim ahamiyatga egadir. Shu o‘rinda L.I.Zilbermanning fikrini keltirib o‘tishni
joiz deb bilamiz. “Matnning shakliy-mazmuniy tahlili har qanday mantning shakllanishi
jarayonini, xususan, ilmiy mantnlarning rivojlanishi va shakllanishini tushunish imkonini
beradi. Bunday tahlillar o’quvchilarda o’qilayotgan materialni tez va oson tushinishiga,
matn mantiqi hamda uning shakliy-mazmuniy qurilishini ilg’ab olishlariga yordam
berishni nazarda tutadi. Shu vazifani bajarmasdan tez va savodli o’qishni ta’minlash
mumkin emas”. [3]
L.P.Doblayevning kitobi ham matn qurilishi va uni tushunish yo‘lidagi
muammolarni hal qilishga yordamlashuvchi qo‘llanmalardan biridir.[4]
Matnlar faqat hajman emas, semantik, leksik-grammatik va intonatsion jihatdan
ham har xil bo‘ladi. Bir matnning ikkinchi bir matn bilan va muayyan matnning o‘z ichida
bog‘lanishi ham turlichadir. Ayniqsa, matn tuzilishida tutashtiruvchi vositalar
/“bog‘lovchilar”/ funksiyasini o‘rganish har jihatdan ahamiyatlidir. Bir misol, gap boshida
kelgan demak, binobarin, xullas, ma’lum bo‘ladiki, ravshanki kabi vositalar muayyan
qismning oldingi qism /yoki qismlar/ bilan aloqadorligini ko‘rsatadi. Tarkibida shunday
element bo‘lgan gaplar avvalgi gaplarning mazmunini to‘ldiradi.
Demak, biz matnni tilshunoslikning alohida bir kategoriyasi sifatida olar ekanmiz,
unda kategoriyaning birliklari deganda nimani tushunishimiz kerak?
Tilshunoslikda bu savolga berilgan javoblar ham turlicha. Avvalo shuni ta’kidlab
o‘tishimiz kerakki, bu sohada rus tilshunoslari, chet el tilshunoslari bir talay ishlarni
amalga oshirishgan, o‘zbek tilshunosligida bu sohada qilinishi kerak bo‘lgan ishlar
anchagina.
Matn tushunchasi atrofida qanchalar ko‘p fikrlar aytilganidek, uning birliklari
to‘g‘risidagi fikrlarda ham har xilliklar uchraydi. Masalan, tilshunos olima Zinaida
Sergeyevna Smelkova matn birligi deganda avvalo so‘zni tushunadi. “Badiiy asar
mazmuni, uning g’oyaviy-estetik maqsadini anglatish uchun hizmat qiluvchi badiiy so’z
matn birligi sifatida birinchi galda ta’limiy maqsadni ko’zda tutadi”. [5]
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Xuddi shu fikrni akademik V.V.Vinogradov quvvatlab va bunga yanada kengroq,
mufassalroq to‘xtalib quyidagilarni yozadi:
“Badiiy asarda o’rinsiz, voqelik bilan bevosita aloqador bo’lmagan predmetlarni
ifodalovchi so’zlar ishtirok etmasligi, hech bo’lmasa ularning qatnashmasligiga harakat
qilish zarur. So’z tanlash uning voqelikni ifodalashi, aks ettirishi bilan uzviy bo’g’likdir.
Butun asar matnida so’z va uning ifodasi o’zaro birgalikda turli xil ma’no jilolarini yuzaga
chiqadi, butun matnning ajralmas bo’lagi sifatida anglashiladi».[6]
Aynan shu olim boshqa bir kitobda matn tashkil topishida faqat til elementlarini
emas, balki boshqa xususiyatlar ham borligini ko‘rsatadi: “...ayrim nutq parchalarinigina
emas balki mushohada etish jarayonida so’zlarni bir-biriga bog’lash usullari ham fikrni
bir joyga jamlashda juda ahamiyatlidir.”
Matn birliklarining bir-birlari bilan aloqadorligi va shu bilan birga yaxlitligini
ta’minlovchi omillar haqida hozirgi tilshunoslikda ancha-muncha munozarali fikrlar
mavjud. tilshunos olima I.I. Kovtunova bu masalani o‘zicha hal qilishga urinadi. “O’zaro
bog’lanishning ikki xil shakli “lokal bog’lanish” va “global bog’lanish” atamalari bilan
farqlanadi. Lokal bog’lanish bu-matndagi gaplarning, jumla va abzatslarning o’zaro
bog’lanishi bo’lsa, global bog’lanish bu-butun matn yaxlitligini,uning ichki butunligini
ta’minlovchi bog’lanishdir”[2]
Keltirilgan uzunma(sitata)dan ko‘rinib turibdiki, I.I. Kovtunova matn birliklari
deganda avvalo gap, abzats va undan ham kattaroq bo‘lgan nutqiy parchalarni
tushungan.
Yana ayrim tilshunoslar matn birliklari deganda so‘z, morfema (sintaktik shakl
yasovchi qo‘shimchalar), intonatsiya va punktuatsiyani ham tushunadilar. Masalan,
so‘roq belgisi, muayyan tekstda so‘roq mazmunini borligini bildirishdan tashqari, shu
gapning tugallanish, keyingi gapning esa boshlanish chegarasini ham ko‘rsatadi. Biz
so‘zlarning matn hosil qilishdagi vazifasiga ko‘proq e’tibor beramiz. I.R. Galperin esa
matn birligini gapdan kattaroq deb tushuntiradi: “ Matn yirik hajmli bo’lganligi bois
gaplarga nisbatan kattaroq bo’lgan birliklarga egadir”. [1]
Bizning fikrimizcha, R.A. Veyxman bu masalani anchagina keng va mukammal
izohlagan: “Aslida har qanday matn murakkablik darajasiga qarab gapga ham, jumlaga
ham, supersintaktik birlikka ham teng kelishi mumkin. Ko’pincha sanalganlarning
yig’indisidan iborat bo’ladi ” [7]
Matn haqida ma’lumot berganimizda matnga berilgan ta’riflarning turli-tuman
ekanligini ko‘rib o‘tdik. Xuddi shu narsa aynan matn tushunchasini tilshunoslikda
o‘rganilishida ham ko‘zga tashlanadi. Ayrim tilshunoslar, umuman, matn degan
tushunchani tilshunoslikda alohida kategoriya sifatida o‘rganishning zaruriyati yo‘q deb
hisoblaydilar. Ularning fikricha, matn gaplardan tashkil topar ekan, gaplarning
o‘rganilishi matnga alohida tadqiqot ob’ekti sifatida qarashga hojat qoldirmaydi. Masalan,
T.V. Buligina “Til qurilishida turli sath birliklari va ularning o’zaro aloqasi” kitobida
quyidagicha yozadi: «Matnda gaplar o’ziga xos ravishda bog’lanishini inkor etmagan
holda aytishim mumkinki, meningcha, matn xususiyatlari uni tashkil etgan gaplar aks
ettiruvchi xususiyatdan boshqa narsa emas »[8]
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Biz matnga bergan ta’rifimizni himoya qilish maqsadida quyidagicha o‘xshatish
qilmoqchimiz. Agar biz kishi qo‘lining quyi qismi faqat kaft va barmoqlardangina tashkil
topgan deb o‘ylasak, unda ana shu kaft va barmoqlar birlashib yaxlit bitta mushtni hosil
qilishini, kuchini va o‘ziga xos xususiyatini yoddan chiqargandek bo‘lamiz. Bizning bu
fikrimizni I.R.Galperinning ilmiy asoslangan gaplari ham tasdiqlaydi. “Har qanday katta
obyektni, xususan, matn kabilarning tadqiq etishda ikkita havf bor: bir tomondan
obyektni mayda bo’laklarga bo’lish, boshqacha qilib aytganda, obyektni tashkil etuvchi
birliklar tahlilida chuqur kirib borish (gap shundaki, bunda tadqiqotchi daraxtlarning
ortidagi o’rmonni ko’rmay qoladi) ikkinchi tomondan esa obyektni umumlashtirish.
Bunda tadqiqotchi obyektni tashkil etuvchi bo’laklarining o’ziga xos jihatlari va
xususiyatlariga yetarlicha baho bera olmaydi ( yirik hajm, odatda, mayda bo’laklarga soya
soladi, ular haqida noaniq , ba’zan esa noto’g’ri tasavvurlar uyg’otadi) [1]
Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqib, biz matnni alohida tilshunoslikning
tadqiqot ob’ekti sifatida o‘rganilishi, ilmiy matnlarni ham, maqola, gazeta, jurnal
matnlarini ham, badiiy matnlarni ham alohida-alohida yaxlit holda olib o‘rganilishi kerak
va zarur deb hisoblaymiz.
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